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A B S T R A C T
Business Economics is a relatively young science, yet this fa c t presents a challenge to those 
who want to he called “debtors" o f  Business Economics. For the Christian businessman 
or the. lecturer in Business Economics it means a reformulation o f  the basic principle o f  
Economics and an acknowledgement o f  thefact that economic decisions involve more than 
economic norms only. Accounts receivables represent I .O .U .’s and in order to evaluate 
credit risk one must consider the five c’s o f credit: character, capacity, collateral, capital 
and condition. I f  the liabilities, according to the requirements o f  the five  c’s, are met, the 
“debtors” w ill appear in their rightful place on the balance sheet, that is under the assets. 
Phrn and then only can “debtors" generate a “profit''.
I. In lc id ing
W a n n c c r  in ic m a n d  v e r t ro u e  gestel w o rd  cn  d ie  v c r t ro u c  b o o n o p  m e t  
b ep aa ld e  v c ran tw o ord c l ik he id  g e p a a rd  gaan ,  o n ts ta an  gcwoonlik  ’n bchocfte 
om  ’n b a la n s s ta a t  o p  tc stcl. In  so ’n  b a la n s s taa t  w o rd  d a n  g cp o o g  o m  die  
vc r t ro u c  tccn  d ie  v e ra n tw o o rd e l ik h e d e  o p  tc weeg.
By d ie  o o rw eg in g  v a n  d ie  u it leg  v a n  ’n soort idcale  ba lan s s taa t  hot die 
g e d a g te  by m y  o p g e k o m  d a t  doscn tc  ook as d e b i t e u rc  o f  “ b o ck sk u ld cn a a rs” 
bcskou kan  word.
O n s  “ s k u ld ” oo r  die a lg c m c c n  die  gem c e n sk a p  cn  d ie  sakclcwe en in die 
b cso n d cr  ons s tu d c n tc  d ie  kennis  cn insigtc w a t  in geskriftc (of bocke, as u 
wil) verw esen lik  w ord . By d ie  a a n v a a r d in g  v a n  ’n dosccrpos w o rd  ons dtis 
d c b i tc u re  v an  ons vakw etenskap .
A a n  d ie  h a n d  v an  h ie rd ie  g e d a g te  wil ek d a n  rig lync  slcl vir d ie  v o o rw aa rd cs  
w at b c h o o r t  tc b c s taan  as ons d e b i t e u rc  van  d ie  B cdry fsckonom ic  wil wees of 
wil w ord .
In d ie  ccrs te  pick is d i t  n o d ig  o m  m e e r  v a n  d ie  k re d ie tg ew er  tc w cte  te kom  
cn  w o rd  ’n ag tc rg ro n d sk c ts  v an  d ie  b e g r ip  “ Bcdryfsekonom ie  as w e ten sk ap ”
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gegee. O m d a t  ’n b u i t e n g e w o n e  be teke n is  a a n  d i c b e g r ip  “ d e b i te u re  ”  geheg  
w ord ,  w o rd  tw eed en s  a a n d a g  a a n  h ie rd ie  b e g r ip  geskenk. L aas tc n s  w o rd  
d a n  b re c d v o c r ig e r  by  d ie  o n t l c d in g  c n  w a a r d e r in g  v a n  d ie  “ d e b i t e u r e ”  v an  
d ie  B cdry fsckonom ie  s t ilgestaan .
D ie  b esk u ld ig in g  d a t  tco r ie  e n  p ra k ty k  v a n  m e k a a r  v e rw y d e r  is, b ied  d a re m  
'n  soort u i tk om s in ’n red e  soos h ierdie .  ’n  M en s  k an  m et  ’n p a a r  be i te lho ue  
o p  d ie  w e te n sk a p k l ip  vo ls ta an  in d ie  v e r t ro u c  d a t  d ie  v e rm o ë  v a n  
w ctenskap l ikcs  o m  te a b s t r a h e c r  d a a r v o o r  k a n  sorg  d a t  d i t  selfs v ir  kuns  
a a n g c s ic n  k an  w o rd .  Ek v c r t ro u  d a t  ek ge n o e g  g a a n  k a p  o m  m in s ten s  ’n vae  
bceld  te skep.
2. B cdry fsckonom ie  as w e ten sk a p
2.1 A L G E M E E N
A lhocw el w e tenskap l ikcs  gene ig  is o m  d ie  s ta tu s  en  b e la n g r ik h e id  v a n  ’n 
w e te n sk a p  vo lgens sy o u d e r d o m  te b e oo rdee l ,  is d a a r  geen  re d e  o m  n ie  toe te 
gee d a t  d ie  B edry fscko no m ie  ’n b a ie  jo n g  w e te n sk a p  is nie. In  h ie rd ie  
j c u g d ig h e id  lê b a ie  o n r y p h e d e  en  o n g e ry m d h e d e  opgeslu it  m a a r  ook ’n 
bcs ie lend e  u i td a g in g  v ir  d ieg en e  w a t  hu l le  a a n  h ie rd ie  w e te n sk a p  d ie n s b a a r  
wil m a a k  (R á d a l ,  1956:3).
O o r  d ie  “ g e b o o r t e d a tu m ”  v a n  d ie  B ed ry fsek on om ie  b e s ta a n  n ie  a lg e m e n e  
o o re e n s te m m in g  nie. E n k e le  h a n d lc id in g s  cn  lce rs tukke  w o rd  reeds in d ie  
M id d c lc e u e  a a n g e t rc f ,  m a a r  d ie  te lg  he t eers  a a n  d ie  e in d e  v a n  d ie  19de  eeu  
sy w a re  k a ra k tc r t r c k k c  b eg in  toon.
O p  u n iv e r s i tê re  v lak  is “ Business A d m in i s t r a t i o n ”  sede r t  1881 d e u r  die 
W h a r t o n  Schoo l o f  F in a n c e  a n d  C o m m e rc e  in P h i la d e lp h ia  a a n g e b ie d  
(Brits en  R eese , 1981:5). V a n a f  1898 is bc d ry f sv raag s tuk ke  ook  in D u i ts lan d ,  
N eder land ,  Sw itserland c n O o s tc n r y k b e s tu d e c r c n  gedoseer. Bedryfsekonomie 
soos d i t  v a n d a g  a a n  d ie  A fr ik aanse  un ive rs i tc i te  gedoseer  w o rd ,  he t  sy beslag  
eers n a  d ie  T w e e d e  W ê re ld o o r lo g  gekry.
D ie  bclangrikste  ontwikkelings het v a n  d ie  so g enaam d e  Duitse  en  A m erik aanse  
skole g ckom . H ie rd ie  tw ee  d e n k r ig t in g s  h e t  e g te r  in  b e la n g r ik e  o psig te  v an  
m e k a a r  vcrskil. D ie  D u itse  skool he t  ’n  r ig t in g  inges laan  w a t  fu n d a m e n te e l  
en  sko las tics-akadcm ies  was, te rw y l ’n  ne ig in g  to t  s is tem atiek  en  teoretiese 
ab s t ra k s ie  d u id e l ik  w a a r n e e m b a a r  was. D ie  re d e  h ie rv o o r  lê in d ie  feit d a t  
d ie  o n tw ik k e l in g  u it  d ie  skool- e n  un ivers i te i tsw ese  v o o r tg e sp ru i t  het. D ie  
A m e r ik a a n s e  r ig t in g  d a a r e n t e e n  het  u it  d ie  s a k e p ra k ty k  gegroe i  e n  b e h o u  
n o g  steeds  n o u e  k o n ta k  m e t  d ie  p r a k ty k  en  is d u s  in  sy wese p rag m a t is t ie s .
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A a n  d ie  A fr ik aa n se  u n iv c rs i te i tc  en  in d ie  b e so n d e r  d ie  P U  v ir  C H O  is die  
invloed v a n  b r i d e  skole m e r k b a a r .  A a n  d ie  een  k a n t  w o rd  a a n d a g  a a n  ’n 
tcore tiese  o n d c rb o u  gegee  so d a t  ’n  stewigc fo n d a m e n t  gelê k a n  w ord . D il  
bied ook d iegeleen theid  o m  te besinoord ingcsoosgronds lae ,  Skrifperspektiewe 
cn  v e r b a n d h o u d e n d e  S kr i fg rgew ens.  A a n  d ie  a n d e r  k a n t  w o rd  d ie  stewige  
fo n d a m e n t  as basis g eb ru ik  o m  ook  d ie  s terk  p rak t icse  k a ra k te r  v a n  die 
A m e r ik a n e rs  te  be n u t .  G eva llc s tud ies  w o rd  b yv o o rb ee ld  o p s o ’n wyse in d ie  
kursus  ge ïn tcg re e r  d a t  d ie  s tu d e n te  d ie  kans kry o m  hulle  teo re t  iese kennis en  
insig in ’n  n a g c m a a k tc  p ra k ty k  te  toets. D i t  m o e t  eg te r  b e k le m to o n  w o rd  d a t  
d ie  o p t i m u m  k o d rd in e r in g  en  b a la n s  tussen h ie rd ie  r ig t ings  b a ie  p ro b le m e  
op lew er.  D i t  verskil n ie  ne t  v a n  un ivers itc it  to fu n iv e r s i t e i t  n ie  m a a r  ook  v a n  
d o s rn t  tot d o sen t .  O n s  m o e t  d u s  s teeds n a  d ie  w a re  o p t i m u m  k o m b in as ie  
strcef.  In tussen  k a n  o ns  troos v in d  in d ie  w ysheid  v a n  Aristotcles: “ T h e  
inves tiga tion  o f  th e  t r u th  is in o ne  w ay  h a rd ,  in  a n o th e r  easy. A n ind ica t ion  
o f  this is fo un d  in th e  fact t h a t  n o  o n e  is a b le  to  a t t a in  th e  t r u th  a d e q u a te ly ,  
w hile  o n  th e  o t h e r  h a n d ,  n o  o n e  fails en ti re ly ,  b u t  ev e ry o n e  says so m e th in g  
t r u e  a b o u t  th e  n a t u r e  o f  th ings ,  a n d  w hile  in d iv id u a l ly  th ey  c o n t r ib u te  litt le  
o r  n o th in g  to  th e  t r u th ,  by th e  u n io n  o f  all a  c o n s id e rab le  a m o u n t  is 
am a s se d ” (Aristotle, 1908, hoofstuk I).
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2 .2  N A D E R E  O M S K R  YW 1.NG V A N  D IE  R E G R IP  R E D R Y E S E K O N O M  IE
D ie  m ens , p r im i t i e fo fh o o g s  beskaafd ,  het b y k a n s o n b e p e r k te  behoeftes. O m  
h ie rd ie  behoeftes  te kan  b ev re d ig  is dit  n o d ig  d a t  d ie  re la t ie f  skaars  m id d e le  
in d ie  n a t u u r  o m g e v o r m  m o e t  w o rd  so d a t  d i t  v o r m n u t  k a n  verskaf.  H ie rd ie  
o m v o rm in g s -  o f  p rod u k s iep ro se s  v in d  in “ selle” o f  b e d ry w e  plaas . D ie  
p r im ê re  sck to r  o n tg in  d ie  rustof; d ie  se k o n d ê re  sek to r  v e rw e rk  d i t  v e rd e r ,  en  
d ie  tc r s iê re  sc k to r  p la a s  d i t  in  d ie  h a n d e  v a n  d ie  v e rb r u ik e r  en  lew er  ook  
d ien s te  soos hers tc lw erk ,  f in ans ie r in g  ensovoorts .  H o e  e e n v o u d ig c r  d ie  
ek on om iese  o p se t  hoc  n a d e r  is d ie  n a t u u r  m e t  sy b ro n n e  a a n  d ie  v e rb ru ik e r  
m e t  sy behoeftes  cn  o m gek ee rd .
D ie  B cd ry fseko no m ic  h e t  sy o n tw ik k e l in g  vera l  te  d a n k c  a a n  d ie  feit d a t  
s teeds m c e r  e n  k o m p le k se r  behoef te s  b e v re d ig  m o e t  w o rd  en  d a t  d ie  a fs tan d  
tussen d ie  behoeftes  en  d ie  b r o n n e  s teeds g ro te r  w o rd  en  g ro te r  sofisitikasie in 
d ie  prosessc vcreis. D ie  o o r b r u g g in g  v a n  d ie  a fs ta n d  tussen  d ie  v e rb r u ik e r  en 
d ie  b ro n  v a n  b eho c f tcb ev red ig in g ,  o n g e a g  d ie  lengte ,  geskied volgcns d ie  
ekonom iese  prinsipe .
D ie  u i tg e b re id h e id  en  k o m p leks i te i t  v a n  d ie  v o lk sh u ish o u d in g  h e t  ’n 
b eh o e f te  a a n  spes ialisasic  to t  gevolg. D e u r  d ie  m ik r o b e n a d e r in g  w o rd  d ie  
enke lc  scl “ o n d e r  d ie  m ik ro sko op  g e p la a s” , so d a t  g ek o n sen t ree rd e  a a n d a g  
a a n  d ie  in d iv id u e lc  b e d ry f se  fu n k s io n e r in g e n  in een g e s tren g e ld h e id  m e t  die 
v o lk sh u ish o u d in g  gegee k an  w ord .  V e rd c re  spesialisasie k a n  d a a r t o e  lei d a t  
d ec lg c b ic d e  soos IlnansiSlc b c s tu u r  n a  w e ten sk ap l ik e  se lfs tand ig he id  ne ig  
(kyk l ïg iiur 2.2.1).
D ie  stelsel k a n  in d ie  tco r ie  d e u r  g e h e im s in n ig c  reëls (d ie  “ inv is ib le  h a n d ” 
v a n  A d a m  S m i th )  g e re g u lc e r  w o rd  soos v e rg es ta l t  in d ie  k a p i t a l i sm e  o f  d e u r  
’n s u p e r o u to r i tc i t  soos in d ie  sosialisme. In  d ie  p ra k ty k  v in d  d ie  r e g u le r in g  
e e rd c r  p laas  d e u r  m id d e l  v a n  ’n tu s sen to c s tan d  w a t  n a  een  v a n  d ie  uiterstes 
neig.
In  d ie  ce rs te  en  laas te  plek s t a a n  alles o n d e r  d ie  o n b e g re n s d e  m a g  v a n  d ie  
K o n in g  v a n  a lle  konings.
M e t  d ie  v o o r g a a n d c  as a g te r g r o n d  is d it  n o u  m o o n t l ik  o m  d ie  definisies v a n  
Bedryfsekonomie van  n ad e r  te  bekyk. L im p crg  (1969:35): “ D e Bedrijfseconomie 
b e s tu d c e r t  n u  in  he t  b i j z o n d e r  d e  vcrsch ijnse len  in d c  bed r i j f sh u ish o u d in g en  
ten  a a n z ic n  v a n  d e  w e rk in g  v oo r tv lo e ien d e  u it  he t  e co n o m isch e  m o t ie f” .
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Volgens M a r x c n  C l i u r r ( I 9 8 0 : 19— 20) is die Bedryfsekonomie d ie  w etenskap  
w a t  lioni besig h ou  m e t  d ie  b e s tu d e r in g  v an  d ie  d o e lm a t ig e  f im ksionering  
v an  e e n b e d e  w a t  g o e d c r r  e n / o f  d iens te  b c sk ik b aa r  stel o m  in d ie  behoeftes 
v a n  d ie  m ens  le voors ien , in d ie  beso nd er  d ie  do e lm a t ig e  funks ionering  van  
p r iv a te  o n d c rn c m in g s  o p  so ’n wyse d a t  hulle  v o ld o en d e  wins ve rd icn  en 
ind icn  v an  tocpass ing  b e v re d ig e n d e  rend ab i l i te i t  lewcr. D u  T o i l  (1979:29) 
se definisie b cv a t  basies d ieselfde g edag te ,  b ch a lw e  d a t  d ie  b c h e e r  d e u r  d ie  
bcdry fs le id ing  bygevoeg  w ord . Brits cn Reese (1980:5— 6) o insk ry f  Bedryfs­
ek o n o m ie  as d ie  w e te n sk ap  w a t  horn hoofsaaklik  besig hou m e t  th e  
ap p lic ab il i ty  oi eco n o m ic  con cep ts  a n d  analysis to  decis ions m a d e  by 
business m a n a g e m e n t” . B cstuur  en  d ie  b e la n g r ik h e id  v a n  b c s lu i tn cm in g  
kom  hier in  ook s terk  n a  vore.
IJit b o s ta a n d e  definisics k an  d ie  p rob lee m s tc l l in g  w a a r o n d e r d i e  w e ten sk ap  
b es tu d ec r  w ord ,  asook d ie  s tu d ic tc r re in  afgelci word. Die kenob jek  of 
p ro b leem stc l l in g  is d a n  d ie  d o e lm a t ig h e id s t re w e  en in d ie  geval v an  ’n m in  
o f  m e c r  kap ita lis t iese  stclsel d ie  w insgew endheid  of, liewer nog, die  
rcdahilitcit v an  v o o rd e l ig h e id d ie so g cn aam d e  p ro du ks ie -eenh edeo fbed ryw e .  
D ie  e rv a r in g so b je k  o f  s tu d ic tc r re in  is die e e n h e d e  w a t  goederc  e n / o f  d iens te  
v ir b ch o c f teb ev rc d ig in g  lewer. Dit w o rd  eg tc r  v an u i t  d ie  o o g p u n t  v a n  die 
ind iv idue le  e c n h c id  g ed oen  en is d us  bloot d ie  enk c le  l>edryf. O o r  die 
a lg e m e e n  w o rd  d it  a a n  d ie  A fr ikaan se  un ive rs i te i te  ook  nog  b c p c rk  tot die 
b e d ry w e  v an  d ie  s e k o n d f re  en  tcrs iêrc  sek tore  v ir  so v c r  hu l le  as p r iv a te  
o n d c rn c m in g s  georgan iseer  is (R ad e l  & R eynders ,  1980:3).
O m  B edryfsekonom ie  te o m s k ry f  as ’n se lfs tand ige  d e e lw e te n sk a p  v a n  die 
L k o n o m ic  w a t  h o m  toespits  o p  d ie  toepassing  v an  d ie  ek onom ite i tsbeg inse l  
o p  allc verskynscls w a t  b in n e  o f b u i t e d i e  b e d ry f  p laa sv in d  so lank as w a t  die 
bcdry fs le id ing  d a a r o o r  b ch e e r  het, is o p  d ie  oog  a f  a a n v a a rb a a r .
E kono m ite i tsb eg in se l  be tekcn  eg te r  h icr m ak s im u m  d o c lm a t ig h e id ,  wins- 
g c w en d h c id  o f  rcndal)i l i te i t .  H ie rd ie  m a k s im u m  sc b edo c lin g  is m ec rm a lc  
ten allc koste o f  tot elke prys. D ie  doe lw it  nioct c c rd c r  wees o p t im u m  
d o c lm a t ig h e id ,  w in sg ew en d h e id  o f  rendab ili te i t .
O p t im is e r in g  w o rd  te en o o r  m a k s im e r in g  gcstcl o m d a t  o p t im a a l  nog  nie in 
h ie rd ie  v e rb a n d  dieselfde k o nno tas ie  as m a k s im aa l  het nic. O p t im a a l  m oet 
d a n  gckw alif lseer w o rd ,  so d a t  d it  m a k s im u m  m e t  sekerc  v o o rb c h o u d c  o f  
a a n v aa rb a rc  m aks im um  l)ctekcn. Hierdie voorbchoudc sal van  bcdryfsckonoom 
tot b c d ry f sc k o n o o m  verskil,  o m d a t  d i t  d e u r  d ie  r a a m w e r k  v an  die 
lew cnsbcskoulikc  o or tu ig ings  va n  d ie  kensubjek  be'invlocd w ord .
Die doelwit vandicl)cdrylsondcmcmingwonddaiidieoptimiscnngvandicrcnilabilitcit
“ D eb iteu re” van  d ie  B e d r y fsek o n o m ie*
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v a n  d i r  c i r n a a r s  m e t  b ch o o r l ik c  in a g n c m in g  v a n  lik id i tc i t  cn  so lvab il i tc i t  
m a a r  s teeds o n d c rh c w ig  a a n  b cc rscn d c  ck o n o m icsc  po li t ickc  cn  sosiale 
o m s la n d ig h c d c  in d ie  b c tro k k c  la n d  tc rw yl lyd -  cn  r is ikofak torc  ook  nic uit 
d ie  oog  v r r lo o r  m a g  w o rd  nic.
V i r  d ie  C h r is tc n s a k e m a n  o f  -doscnl in d ie  B edry fsek on om ie  b e tek c n  dit 
o n d e r  a n d c r c  d a t  n ie  slogs d ie  ck o n o m ic sc  n o r m  d ie  beslissing vel nic. O o k  
ju r id icsc ,  bioliese,  es tctiesc  cn  c tiesc  n o r m e  m o e t  o n d e r  d ie  soeklig  kom. 
“ T u ssc n  al d ie  b c t ro k k e  n o r m e  is d a a r  ’n  v e r b a n d  o m d a t  Imllc a lina l  
h cenw ys  n a  ‘n lioogste n o rm  w a t  ’n rc l ig ieusc  k a ra k te r  d r a ”  (V il jocn , 
1952:234).
As oils C a lv in is tc  wil wees, b e lck e n  d i t  d a t  d ie  lioogste n o r m  d ie  W o o rd  v a n  
G o d  sal wees.
2 .3  IS  1)1 I  W  W E  7  E N SK A  P?
Ecrs w a n n c r r  kenn is  b c trc f l 'rndc  b c p a a ld c  vcrskynsels so v e r  on tw ik kc l  het 
d a t  ons insig kry in d ic o o r s a a k l ik e  v e rb a n d ,  d it  wil s6, d ie o o r s a a k  cn  gevolg  
v a n  vcrskynscis , is d a a r  sp ra k c  v a n  w e te n sk a p  in e n g e r  sin. D ie  b lo tc  
w a a r n c m i n g  v a n  vcrskynscis, g cw o n e  kennis  cn  d ie  v c rsa m e l in g  v a n  fcitc, 
sell's d i r  s i s tem a tisc r ing  v an  Icite so n d c r  cn igc  v c rk la r in g  k an  n ie  as 
w e te n sk a p  in e n g r r  sin b rsk o u  w o rd  n i r  (L im p c rg ,  1964:19— 20). S o lank  
g e ïso leerde  a sp c k tc  n o g  d ie  v o o rw e rp  v a n  s tu d ic  n i tm a a k ,  skiet d it  te  kort. 
Ecrs  w a n n c c r  h ie rd ie  gc iso lecrde  a sp ck tc  b in n c  d ie  r a a m w e r k  v a n  ’n gcheel 
(’n s tr ls r l)  gc rangsk ik  r n  v r r k la a r  is, kan  v an  ’n w e ten sk ap  g r p r a a t  w ord  
(kyk D u  T o it ,  1979:10; S toker ,  1961:134 r.v.) .
D i r  frit d a t  d a a r  in d i t  B ed ry fsek on om ie  scke rhc id  o o r  sy p ro b lecm s te l l in g  
b r s t a a r i r n  d a a r  ’n d u id r l i k  o m l y n d r  s tu d ie te r rc in  is, ve rska f  d ie  r a a m w e r k  
w a a r in  vcrskynscis g c ran gsk ik  c n  v c rk la a r  k an  w ord .  H e c lp a r ty  b e so n d c re  
k c n m e ik e ,  reels en  b cg in s t ls  w a t  ook p ra k t ic s  u i t v o c r b a a r  is, vo ltooi d i r  
p ren l j i r .
Die Bedryfsekonomie is in d c rd a a d  die rcsultaa t v an  die ken- en denkaktiw itc i te  
v a n  d i r  w c t rn s k a p l ik r  w a t  horn in v c r b o n d r n h c id  a a n  sy lew cnsbcskou like  
o o r tu ig in g s  r ig  o p  ’n b c p a a ld c  o n d c rs o c k g c b ie d  as o n d c rd e e l  v an  ’n g ro te r  
w ei 'k likheid  m e t  b e h u l p v a n  g e p as te  m r to d r s ,  m r t  d i e d o e l  o m  te kom  tot ’n
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afgerondc ,  g c fu n d ce rd c  s istcm atiese  b e t r o u b a re  gchoel v an  k rn n is  w at  die 
on de rso ek g e b ied  beskryf, ve rs taan  en  v e rk la a r  in sy v e rb a n d  m et d ie  hele 
wei k likheid  en  w at  a a n  d ie  k u l tu u ro n tp lo o i in g  va n  d ie  skcp p ing  d ie n s b a a r  
is (D uv cn ag e ,  1981:28— 29).
So saamgelees met D uvenage se omskryw ing van  w etenskap is Bedryfsekonotnie 
brslis o p  se lfs tand ige  w e te n sk a p s ta tu s  geregtig; m ee r  nog: as d ie  Chris te l ike  
lew cnsbeskoulike o ortu ig ings  positief  in d ic d in a m ic se  g a n g  v a n  wetenskaps- 
v o rm in g  g e ïn teg rce r  w ord ,  w o rd  dit ’n C hris te l ike  Bedryfsekonomie.
D it  is h ie rd ie  w e te n sk a p  w a a rv a n  d ie  to cgcw yd e  dosen t d a n  d e b i t c u r  word.
3. “ D e b i te u r e ”
In die F inan s ic le  B cstuur  o n ts ta a n  d e b i t e u re  as gevolg  va n  k red ie tverkope .  
D c u r  k red ie t  toe te s ta an  a a n v a a r  d ie  o n d e rn e m in g  ’n belofte  om  in d ie  
to rko m s b e taa l  te w o rd  (M a y o ,  1978:264). V a n  H o rn e  (1980:99) stel dil soos 
volg: “ A cco u n ts  rece ivab les  re p resen t  I . O . U - ’s Som s w o rd  d a a r  ook na  
d e b i te u re  as boeksku lde  verwys.
D e b i te u re  b e tek e n  e g te r  koste v ir  d ie  o n d e rn e m in g  cn v ra  dus  l inansiering . 
D it h ou  ook geld v a n  a n d e r  g eb ru ik c  w eg  en  w o rd  gevolglik  as ’n 
a a n w e n d in g  v a n  fondsc bcskou (M ay o ,  1978:265).
A a n  d ie  h a n d  h ic rv a n  wil ck g ra a g  d ie  be tekenis  v a n  d e b i t e u re  rck. 
W a n n e e r  ’n  do sen t  aangeste l  w o rd ,  w o rd  c in t l ik  ’n soort k red ie t  a a n  horn 
toegcs taan ,  en  by a a n v a a r d in g  van  d ie  pos w o rd  by im plikasic  bcloof o m  tc 
“ b e ta a l” . H ie rd ie  “ d e b i t e u r e ” v ra  ook o m  f inansic r ing  en  m o e t  dus  ook 
gcsien w o rd  as iels w at  a a n g c w e n d  kan  word.
V crvo lg cns  wil ek g r a a g  m y  v c r to lk in g  gee v a n  d ie  v e rp l ig t in g e  v a n  die 
“ d e b i t e u re ” cn  hoe hu llc  d c u r  a a n w e n d in g  h ie rd ie  ve rp l ig t in g  kan  n akom . 
D a a r m e e  kry ek tegelyk d ie  ge lcc n th e id  o m  te sê hoc  ek m y o p d r a g  sien cn 
om  gedag tes  te  wissel oo r  hoc  dit u itgevoer  k an  word.
4. O n t l c d i n g e n  w a a rd e r in g  v an  d ie  “ d e b i t e u re ” v a n  d ie  bedry fsekonom ie
By flic b c p a l in g  v a n  d ie  k r c d ic lw a a rd ig h c id  v an  ’n k lan t w o rd  d c u r  
h c e lp a r ty  skryw ers  v an  “ th e  five c ’s o f  c r e d i t”  g cp ra a t  (kyk bv. W eston  & 
B r in g h a m ,  1978:183). A n a lo o g  h ic r a a n  k an  d ie  d e b i t e u re  v a n  d ie  Bcdryfs-
“ D eb ite u r e ” van  d ie  B ed ry fsek o n o tn ie*
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c k o n o m i r  a a n  d ie  h a n d  v an  d ie  vyl k’s v an  kred ie t  b eoordee l w ord . H ie rd ie  
vyl k's s ta an  v ir  k a rak te r ,  kapasi te i t ,  ko l la le raa l ,  k ap i ta a l  en  kondisie.
4.1 K A H A K T F .R
D aai  is d ie  cngclse  v e rh a a l l j ie  v an  d ie  o n d e rw y sc r  w a t  g ev ra  is: “ W a a r  in 
jon le e rp la n  sluil jy d ie  o n d c r r ig  in religie in ;”  Sy a n tw o o r d  was: “ W e  teacli 
it all d a y  long. W e  teae h  it in th e  a r i th m e t ic  by accu ra cy ;  in la n g u a g e  by 
le a rn in g  to say w h a t  we m e a n ;  in h is to ry  by h u m a n i ty ;  in g e o g ra p h y  by 
b r e a d th  ol m in d ;  in a s t ro n o m y  by  reverence ; in the  p la y g r o u n d  by  fair play. 
W e  te ac h  it by k indness  to  a n im a ls ,  by g oo d  m a n n e r s  to  o n e  a n o th e r  a n d  by 
tru th fu ln e ss  in all th in g s”  (D rcscher ,  1982:121). E k  sou g ra a g  byvoeg: “ In 
Bedryl'sckonoinie d c u r  o p  re n tem e es te rsk ap  te wys” .
Dit g e b c u r  eg te r  nie so m a k l ik  as w’at flit k link  nie. D ie  g e v a a r  b e s ta a n  d a t  
ons ons in ons pog ings  o m  k re d ie tw a a rd ig e  k a ra k t e r t r e k k e  te v e r to o n  as ’n 
soort 20ste-eeusc Skrifge leerdes o f  to l lcnaa rs  t ipce r
— ’ 11 soor t  S krifge lee rde  o in d a t  d a a r  g e rek en  w o rd  d a l  ons d e u r  sekere 
selfgemaakte, sellaangepaste en sclftoegepaste  reels die regte karak terverto lk ing  
kan  gee om  v a n  B edry lsekonom ic  ’n C h r is te l ike  w e te n sk a p  te m aak ;
— ‘n soort to l le n a a r  o m d a t  ons s tu d c n tc  nie ccns sal w ee t o f  en  w a n n e e r  
hu l le  o n rc g v e rd ig e  g e ld v c rsa m c la a rs  g c w o rd  he t  nie. O n s  s lu d c n te  glo d a n  
sa a m  m et so ba ie  a n d e r  d a t  “ the  business o f  business is business” .
’ 11 A n d e r  g e v a a r  is d a t  ons te veel o p  eie ho u tj ie  wil verr ig .  G o d  w a g  
b a ic m a a l  d a t  ons m o e t  o p h o u  o m  icts te  d o e n  v o o rd a t  H y  ingryp .  D a a r  is log 
tw ee  m a n ie r e  o m  ’n d re n k c l in g  te b e n a d e r .  H y  m o e t  bew ustc loos  ges laan  
w o rd  o f to e g e la a t  w o rd  o m  te worstcl to td a t  hy to taa l  u i tg e p u t  is, a n d e rs  trek 
hy sy r e d d e r  sa a m  m e t  h o m  d ie  d iep tes  in.
O n s  p o g ing s  v e r to o n  m e e r m a le  d ie  beeld  v a n  ’n d r e n k e l in g  w at  d in k  d a t  hy 
hom sell  m e t  ’n w e tcn sk ap l ik e  gesp a t  k an  red. O n s  p ro b e c r  o m  d ie  s a n d lo p e r  
v a n  o n d c r  n a  bo  vol te  m a a k .  Slegs as d ie  s a n d lo p e r  sc o n d e rs te  helf te  leeg is, 
k an  d ie  s a n d  v an  bo n a  o n d e r  vloci.
As ons d ie  k a ra k te r  v an  d ie  lee s a n d lo p e r  v e r to on ,  k an  ons o p  d ie  vo lhe id  van  
Bo rekcn . D a n  w o rd  frustrasics en  v e r l a m m in g  in d a a d k r a g o m g e s i t  ( K r a a n ,  
p. 278). L a a t  ons e g te r  s a a m  m e t  I’au lu s  (2 K or.  4:7 N V )  bely:
“ O n s  w a t  h ie rd ie  sk a t  in ons he t,  is m a a r  k le ip o t te  w a t  m ak l ik  b reek ; die 
k rag  w at allcs oortref,  k o m  d u s  v a n  G o d ,  nie v a n  ons n ie” .
V e r d e r  is ons  g en e ig  o m  in ons v o o r tv a re n d h e id  soos d ie  aposte l  P e t ru s  ’n
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M a lc h u s h o u  tc s laan . O n s  m c cn  d a n  d a t  ons C h r is tu s  d a a r m c c  ter  sydc 
s laan .  W a t  n o d ig  is, is o m  n c d e r ig e n  m e t  voile v e r t ro u c  in C h r is tu s  te ru g  te 
s ta an .  D a n  k a n  ons, in sa m e w e rk in g  m e t  d ie  teoloc, d ie  W o o rd  d oc lgcr ig  
o ndcrsoek  so d a t  w a re  C alv in is t iese  a n tw o o rd c  in d ie  v ak w e te n sk a p  gev ind  
kan  word.
Die n o d ig h e id  dat pogings a a n g e w e n d  m oe t  w o rd  om  W ctc n sk ap s lcc r  in die 
v a k w e te n sk a p  te in teg reer ,  sal d a n  vansc lf  v c rdw y n .  W etcnskap s lce r ,  wat 
n o g  d e u r  p a r t y  d o sen tc  gcsien w o rd  as d ie  w o n d e rp o e ie r  w a t  a an  
v a k w e te n s k a p p c  ’n C hr is tc l ik c  g e u r  m o c t  gee, kan  d a n  sy r e g m a t ig c  plek 
inneem . .
M o o n t l ik  is d ie  p ro b leem  d a t  d ie  k w ytske ld ing  v an  sondes niks kos nie. In  
E k o n om iese  te rm e  is iets wat gcen prys  hc t  nie, w aarde loos .  T o g  is d it  ’n 
o o rv e rc c n v o u d ig d e  siening. C h r is tu s  het  die lioogste prys be taa l  en  SK.ENK. 
a a n  ons d ie  verlossing. W a t  ’n salige ruil! — d it  kos niks m a a r  v e rp l ig o n s  tot 
alles. O n s  w as so n d e d e b i te u rc  m a a r  is tot d a n k b a a rh e id s d e b i te u rc  verhef. 
Dit is d e b i t e u re  v a n  d ie  liefdescis soos P a u lu s d i t  in sy b r ie f  a a n  d ie  R o m c in e  
(13:8 N V )  verw oord :
“ Julie m o c t  n ic m a n d  icts v c rsk u ld ig  wees nie, b c h a lw e  o m  m e k a a r  lief tc 
lie” .
H o u  ons by h ie rd ie  eis, d a n  lei ons r e n tm ees te rs  o p  w a t  w cet d a t  hu l lc  as 
h u u r l in g e  d ie  gawes va n  G o d  volgens sy wil m oct bes tuur .  D a n  eers is ons 
a a n w e n d in g  gcregverd ig .
4.2  K A P A S I T E I T
G e c n  k la n t  sal ooit k red ic t  o n tv a n g  as hy nie, benew en s  sy bere idw ill ighc id  
o m  tc b e ta a l ,  n ie  ook  o o r  d ie  v e rm o c  beskik o m  wel d ie  ve rp l ig t in g  na  te kom  
nie.
O n s  m o e t  d u s  o o r  ’n sekcrc k apas i tc i t  beskik o m  as potensitMc d e b i te u re  
bcskou te w o rd .  Dit is d ie  kapas i te i t  o m  a n tw o o rd c  o p  d ie  kw elv rac  in die 
v a k tc r rc in  te kan  gee. Dit is gecn m ak likc  taak  nic, w an t  cerstens moet 
h ie rd ie  a n tw o o rd c  a l ty d  d ie  s tcm pel v a n  ons k a ra k te r  d r a ,  en in d ie  tw ecde  
plek is d ie  s t ro om  v a n  n u w e  v akkenn is  so groo t d a t  ’n m ens  volu i t  moet swem 
net o m  o p  dicselfde plek te bly.
O n s  m o e t  ten  m ins te  bc rc id  wees o m  a n tw o o rd c  te k a n  ve rsk a f  oo r  die 
g ro n d s lae  e n  geskicdenis  v a n  d ie  vak ,  oo r  sy te rm in o lo g ic  en  basiesc 
u i t g a n g s p u n te  m a a r  in d ie  b c so n d e r  v ir  d ie  b e d r y f  a n tw o o r d e  o p  v ra e  w at
“ D eb ite u r e ” van  d ie  B ed r y fsek o n o m ie*
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tcgelyk ook b c p a a l  h oc  d ie  k u r r ik u lu m  v an  d ie  B cd ry fsek o n o m ie saam g cs le l  
k an  w ord .  E k  glo d a t  d ie  a n tw o o r d e  o p  d ie  v rae :  W a t?  W ie?  W a a r in ?  
W a a r o m ?  V i r  wie? W 'aarm ee?  W a a r?  W a a r b in n e ?  cn  W a a r to e ?  tegclyk ook 
as rig lyn  by d ie  opstel v an  ’n k u r r ik i i lu m  g e b rn ik  ka n  word . M y  voorstel sicn 
soos volg  d a a r  uit:
4.2.1 Wal?
(i) D ie  doels te l lings en  do e lw i t te  v an  d ie  o n d c r n e m in g  m o e t  b e h a n d e l  
word.
(ii) A a n d a g  moel a a n  d ie  b e d ry f  as voors iener,  as o n d e rd e e l  v an  die 
ekonom iese  stelsel en sy sosiale v e ra n tw o o rd e l ik h e id  gegee  word.
(iii) W a l t e r  p r o d u k  o f  d iens  ge lew er k an  w o rd  o m  b e s ta a n d e  o f  potensiële  
behoeftes  te bevred ig .
4 .2 .2  Wie?
(i) Dit v ra  ’n o n t l e d in g  v a n  d ie  k e n m e rk e  v an  d ie  o n d e rn e m e r .
(ii) Dit v e rg  ook pe rsp ek t ie f  o p  d ie  to c k o m sm o o n t l ik h e d e  v a n  die 
o n d e rn e m e r .
4 .2 .3  Waarin
O n d e rso e k  m o e t  ingestel w o rd  na:
(i) die b e teken is  v a n  b e g r ip p e  soos o n d e r n e m in g  en  bedryf;
(ii) d ie o p r ig t in g sv raa g s tu k k e  v an  d ie  bedryf;
(iii) kom binasies  cn  konsolidasics;
(iv) d i c g e v a r e e n  vo orde le  v an  d ie  g ro o tb e d ry fe n  k le in sak eon dernem in gs .
4.2 .4  H ’aarom?
(i) Die w in sm o lic f  moet v c rd c d ig  w o rd  soos R e y n d e rs  d it  stel:
“ ’n O s o n d e  veran t w oordelikc egoïsmc m oet nie n o o d w en d ig  onsosiaal 
ol im m orcc l  wees en  m et  a lt ru ïs t icsc  bedoe lings  v e rb lo e m  w o rd  n ie” 
(R á d e l  en  R ey n d e rs ,  1980:4). Ek v ra  nic h ie rm e e  o n g e b re id e ld c  
k a p i ta l i sm e  nie m a a r  e c rd e r  ’n v e ra n tw o o rd c l ik e  o n d c rn e m c rs k o rp s  
wat toege laa t  m o e t  w o rd  om , o n d e r  d ie  a a n s p o r in g  v an  d ie  w insmoticf,  
hu l le  in is ia l ic f  tc g e b rn ik  so d a t  a lm a l  d a a r b y  b a a t  v ind .  U i t e r a a r d  is 
d ie  te m p c r e n d c  inv locd  v an  d ie  s ta a t  nod ig ,  m a a r  d a n  inoe t  in 
g c d a g tc  g ch o u  w o rd  d a t  as in is ia t ic f  tc veel g e d e m p  w o rd ,  sukses 
a llccn  met d w a n g  verscker  k a n  word.
(ii) D ie  a a r d  v a n  risiko en  hoc d it  g c h a n tc c r  k an  w o rd ,  m oet on tle e d  
word.
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(iii) D o c l t rc f lcn dh c id  e n  hoe  d i t  d e u r  ad m in is tra s ie  c m  b ch cc r  o p l im a a l  
bcreik  k an  w ord ,  m o c t  vasgestel word .
4 .2 .5  Vir wie?
(i) R cm ark ing sn avo rs in g  is ’n  voorvcreiste.
(ii) O n d c rsk e id  m o e t  g e t re f  w o rd  tusscn d ie  v c rb ru ik c r- ,  industrië le ,  
ow erhe ids-  en  m u l tin a s io n a lc  m ark le .
(iii) V e rb ru ik c r sg c d ra g  moet ondcrsoek  w ord.
(iv) B cm ark in gshcs tu u r  moet b e s tud ec r  w o rd ,  cn  h icr in  m oct a a n  pro dn k - ,  
prys-, v c rko op sbcv o rd c r in gs-  en  d is trrbusicbclc id  a a n d a g  gcgcc word.
4 .2 .6  Waarmre?
(i) Gronrfslnf- en naluurbronne. D it  sluit in Icid ing cn  perspek tie f  o o r  
vcrm ors ing ,  bcsocde l ing  en  ve rs te u r in g  v an  d ie  ckologicse halans.
(ii) Kapitaal. H ocvccl k a p i t a a l  n o d ig  is, h oe  o m  d i t  in d ie  h a n d c  te  kry en  
hoe  dit a a n g e w e n d  bch o o r t  te  w o rd ,  he t  to t  d ie  subdissip linc  
F inans ië le  B cs tuu r  gelei. O m d a t  dit  d ie  te r rc in  is w a a ro p  ek m y  vera l  
tocIC, nee m  ek d ie  v ry m o ed ig h c id  o m  ’n bietjie  m e e r  nil tc  brci.
Die n u w e  b c n a d c r in g o p  h ierd ie  te r rc in  isd ie so g e n a a m d e s lc lsc lb e n a d c r in g .  
Dit b c tckc n  p rak t ic s  gesproke  d a t  d ie  f inansiclc  a fd c l in g  n ic  ’n b lo tc  
fo n d s in sam eling s ln i ro  k an  wees nie  m a a r  'n  in teg ra lc  c c n h e id  v a n  d ie  
o n d e rn cm in g so p sc t  u i tm aak .  D ie  b c n a d e r in g  het finaal afgesien v a n  d ie  
m isva t t i t ig  w a t  te vecl klcrn o p  d ie  ve rk ry g in g  v an  k ap itaa l  en  te  m in  a a n d a g  
a a n  d ie  a a n w e n d in g  bestee het. H oew el  h ie rd ie  k lem versku iw ing  algerneen 
a a n v a a r  w o rd ,  is d ie  k i i r r ik u lu m s v an  vera l  ons Afrikaans»- un ivcrs ite itc  nog 
steeds sw a a rd c r  a a n  d ie  v e rk ry g in g sk an t  gelaai. O n s  sal dus  posit i d  in die 
r ig ting  v an  "n gesondc cw ew ig  m oet werk.
O p  n a g ra a d s e  v lak  bcho o r t  ons ons ook meet o p  die on tw ikk c l ing  van  ons 
s t i id en tc  toe tc spits. Dit k an  vera l berc ik  w o rd  d e u r  d ie  sinvolle g eb ru ik  van  
gcvallestudies.  In b a ic  gcvallc  w o rd  op  m ag is te rv lak  nog te veel klem gclc op  
d ie  v c rm o f  v a n  d ie  stud en t  o m  ’n groot hoevee lhe id  werk te kan  bestudecr.  
D ie p g a a n d c  d iskussicsoor  tcoretiese g ronds lae ,  toc ts ing  van  insigte, sl irnulc- 
r ing  v a n  k rea t icw e  d e n k c  cn  v e rm o ën s  o m  te a b s t r a h e c r  m oet n o o d w e n d ig  
h ic ro n d c r  ly. •
(iii) Arbeid. P e rso n e e lb c s tu n r  kom  h ic r  te r  sprakc .  H ic r a a n  beho o r t  net 
a a n d a g g e g e c  w ord in sovcrred it  v ird ieo rgan isa to r ie se  en bcstuursopset 
be lan g r ik  is; dit wil sê beginscls en  m c lo d es  w aa rv o lg en s  arbeids-
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p ro d u k t iw i tc i t  v c rk ry  k an  w o rd ,  te rw yl d ie  res a a n  Bedryfs- en 
p e rso n ce lk u n d e  en  Bedryfsosiologie o o rg e laa t  m o e l  word.
’n S a a k  w a a r o o r  die B edry fsekonom ie  in s a m c w e rk in g  m e t  d ie  
Bedryfsosio logie  d r in g e n d  a a n d a g  m o e t  gee, is d ie  o p lc id in g  v an  
b e s tu u rd c r s  w a t  in s ta a t  is o m  v a k b o n d e  cn  h u lle  p ro b le m e  tc kan  
ha n leer.
4 .2 .7  Hoe?
(i) A lg c m e n c  bcs tuu r .
(ii) I’ro d u k s ieb es tu u r ,  w a a r o n d e r  d ie  bo u ,  a a n le g  e n  in r ig t in g  v a n  die  
fabriek.
(iii) A a n k o o p b e s tu u r .
(iv) V o o r r a a d b e s tu u r .
4 .2 .8  Waar?
(i) V estig ingsp lck teor ie .
(ii) D escn tra lisas icbc le id  cn  hoc  d it  u itg ev o e r  k an  w ord .
4.2.9. YVaarbinne?
(i) D ie  b ed ry fsom g ew in g ,  d it  wil sc d ie  e in d to ta a l  v a n  d ie  fisiekc, 
m a a tsk ap l ik c ,  poli tiekc, tcgnologicsc, ekonom iese ,  ins ti tusionele  en  
religicusc otngew ings .
4 .2 .10  Waartoe?
(i) 'l o t v e rb e tc r in g  v an  d ie  d o e l t re f fen dh e id  v an  d ie  bedryf.
(ii) l o t g ro tc r  m aa tsk a p l ik c  voordecl .
(iii) l o t c e r  v an  G o d  D ric-cn ig .
As ’n dosen t  in s t a a t  is o m  a n tw o o r d e  o p  h ie rd ie  basiesc v ra c  te  verskaf, is d ie  
fo n d a m e n t  v ir  d ic p g a a n d c  en  m c e r  gcspcs ialiseerde s tu d ic  gclê. G a a n  d it  
b o o n o p  g e p a a r d  m e t  ’n bc rc id w i l l ig h c id  o m  v o o r t d u r e n d  kritics n a  d ie  
a n tw o o rd e  le  kyk en  o m  g e a n k e r  in lew ensbcskou like  oo r tu ig in gs  n uw c  
d rn k r ig t r in g s  le o n tg in ,  kan  sy kapas i tc i t  as g e n o eg saam  beskou w o rd  en 
w o rd  hy ’n w a re  “ d c b i t e u r ”  v a n  d ie  B edryfsekonom ie .
4 .3  K O I A. A T K R A A L
H i c r o n d c r  w o r d  v c r s ta a n  d a t  d ie  s c k u r i tc i t  w a t  d ie  k lan t  k a n  b ied ,
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Die s rk u r i tc i t  w a l  ’n dosen t k an  a a n b ic d ,  is sy lo ja li tr i t ,  sy kwalifikasies, sy 
dosccr- en  navors ingsvc i m oc  cn sy gew ill ighcid  o m  g cm ccn sk apsd icn s  le 
vcrrig.
D oscn te  m oet dus  bcre id  wees om  hulle lojalitcit tc loon d e u r  hulle  kwali- 
llkasics, d o see r teg n ieke  cn  n av o rs ing sresu l ta te  o p  d ie  hoogstc  m oon t l ike  
vlak tc hou  cn o m  w a a r  d it  kan , 'n  b y d ra e  in d ie  g em e enskap  te lewer.
In  ons F ak u l tc i t  b e s ta a n  d ie  g e v a a r  a l lyd  d a t  d ie  g rocn  g ras  a a n  d ie  a n d e r  
kan t v a n  d ie  d r a a d  ons d a a r lo c  b r in g  o m  dit as b ed in g in g sh e fb o o m  tc 
g ebru ik .  U i t e r a a r d  is d it  n ie so n d e r  b c tekcn is  nic, m a a r  as d it  d ie cnigstc  
g ro n d  v ir  b e d in g in g  gew ord  lict, k an  d i t  d a a r lo c  lei da t  ons ons sekuritc it  
vcrbcur .
D ie  n e ig ing  v a n  “ pu b li sh  o r  p e r i sh ” op  un ivc rs i tc i tc  is ’n g e v aa r tek en ;  en as 
d it  te veel m o m e n tu m  kry, kan  d it  e rn s l ig c s k a d c  berokkcn .  N ie  allc doscn te  
beskik o o r  d ie  se ldsam e ta len t  o m  tc s t i inu lcer ,  u i td ag in g s  tc stcl cn groot 
gc ta l lc  s lu d e n te  te insp ireer nie. Die tyd  v an  d ie  cnkc lingc  w at wel k an  en 
wat mccsal h ie r  poste  bcklce, w o rd  so in bcslag  g en ccm  d e u r  n avors ing  w at 
net o p  p u b lik as ie  gerig  is, d a t  d ie  tyd  o m  v o o rg ra a d sc  klassc w a a r  tc neem , 
w a a r  d ie  g c ta l le  juis g roo t is, o n tb re c k .  D it  m o d  d a n  in d ie  h a n d c  v an  d ie  
ju n io r  pcrsoncc l g c laa t  w ord .  S tu d c n tc  weet b a ic  goed w a n n e e r  'n  dosent 
o o r  ’n goeie  do sce rv e r in o c  beskik, cn  hu lle  o n tw ik ke l  m ak l ik  ’n tecsin in ’n 
sukkc lcndc  dosen t .  D obson  (1970:104) sc hicroor: “ Yet th e  universit ies 
c o n t in u e  to  v a lu e  so m e th in g  rela tive ly  u n im p o r ta n t  to the  s tudents .  T h e r e  is 
litt le re w a rd  o r  c red i t  given to  in sp ira t ion a l  teachcrs; th e  universit ies reserve 
th e i r  respect a n d  t r ib u te  lor th e  professors w h o  c o n t r ib u te  to the  professional 
l i te r a tu re ” .
Ek bcd o c l  n ic  o m  h ie rm c c  tc sf da t  n av o rs in g  cn  pub likas ics  w a t  d a a ru i t  
voortvoc i,  o n b e la n g r ik  is nic. O o rm a t ig c  k lcm  d a a r o p  kan  eg tc r  tot 
w a n p ra k ty k c  lei. N av o rs in g  m oct tot b e tc r  w ctenskap sbeo cfen ing  lei en 
u itc indc l ik  ’n b y d ra e  tot b e tc r  doscerw erk  lew er o f  die g em ee n sk ap  dien. 
N a v o rs in g  w at  net m et d ie  oog  o p  publikas ics  cn  b c v o rd e r in g  g ed o en  w ord , 
w ord  d a n  b loot ’n m idde l  w a t  d e u r  d ie  doel gcheil ig  m oet word.
M isk ien  het d ie  tyd  a a n g e b re e k  d a t  ons ook ’n s terk  saak m o e t  u i tn iaak  vir 
scll 'standige nav o rs in gspo s te  in ons I’aku lte it .  D it  sal tw ee vlic? m e t  ccn  k lap  
wees, w a n t  dit k a n  d ie  dosent wal werklik  o o r  ’n b esondcre  d o scc rv c rm oc  
beskik, n ice r  g c le c n lh c id  b icd  o m  vcra l  v o o rg raa d sc  klassc te b c h a r t ig ,  ler- 
wy 1 d ie  u i t s tck cn d e  n av o rse r  cn a k a d c m ik u s  h o m  op  nav o rs in g  k an  tocspits.
“ D eb ite u r e ” van  d ie  B e d r y fsek o n o m ie*
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I .a a s lcn s  v c rw a g  clkc  d o s rn t  d a l  hy vo lgens sy b c so n d e re  m er ic te  v ir  
b e v o rd c r in g  l>coordcel sal w ord .  D ie  v o o rw a a rd c  is c g le r  d a t  doscn te  d a a r n a  
m o d  s t re e f  o m  h u lle  d e u r  o n k r c u k b a r c  lo jali tc i t  cn  un ick c  prcslasies tc 
on dersk r i .
4.4 K A P iT  A A L
’ 11 O n d c r n e m i n g  k an  n ic  k rcd ic t  to c s taan  as sy cic v e rm o c  h o m  nic  d a a r to e  
in s ta a l  stcl nic. D ie  o n d e r n e m in g  m o e t  d u s  ook  o o r  d ie  n o d ig c  fasilitcite 
beskik o m  d e b i t e u re  le k an  a k k o m m o d e c r .
O c lu k k ig  is fisicse fasilitcite n ic  ’n a b so lu te  v o o rw a a rd e  v ir  wclslac in d ie  
k lassituasic  nic, en  a lhocw cl d a a r  a l ty d  ru im te  v ir  v c rb e tc r in g  is, k an  ons  nie 
r e g t ig k la  nic, v e ra l  n ie  as o n s  d ie  b u id ig c s i lu a s ic  m a a r  ne t  m e t  d ie  lo c s tan d  
in d ie  vo rige  d c k a d c  vcrgclyk nie.
Baie b e la n g r ik  i s c g ic r  d a t  d ie  a d m in is t r a s ic  v a n  so ’n g e h a l t e  m o e t  wees d a l  
d o scn te  se a d m in is t r a l ic w c  ta k e  tol 'n  m i n im u m  b c p e rk  w ord .  D a a r  m oet 
g ew a ak  w o rd  d a t  a k a d c m ie s  hoogs op g c le id c  m en se  nic  d ie  m e c s lc v a n  hu llc  
tyd  m oet g e b ru ik  o m  v o rm s  in  tc  vu l nic. In  d ie  p r iv a te  on d e rn em in g ^ sa l  
d a a r  nooil g e d ro o m  w o rd  o m  u i tv o c re n d c  a m p t c n a r e  ro e t in e ta k e  te laa t  
vervu l nie.
’n («root ged ee l te  v a n  d ie  p a p ie rw e rk  in ’n  b e d r y f  is a lk o m st ig  van  
p crsoneclspes ia l is tc ,  d it  wil sê v a n  b u r o ’s e n  a d v ic s l ig g am c  w a t  lyn personec l 
v a n  r a a d  m oct d ien .  V o o r d a t  so ’n pcrsonec lspes ia l is  d ie  lig  sien, m o e t  eers 
g cso rg  w o rd  d a t  d ie  in l ig t ings tc lsc l  in d ie  b e d r y f  v a n  so ’n  a a r d  is d a l  
in l ig t ing  uit  d ie  n o r rn a lc  in l ig t ingsv loc i ve rk ry  k a n  w o rd .  As d i t  n ie  k a n  nie, 
b c tckc n  dit d a t  hu llc  h u llc  in l ig t in g  by  wyse v a n  vraclys te ,  o n d e r h o u d e  
en so vo o r ts  moet v e rk ry .  D i t  b r in g  m ee  d a t  d ie  a d m in i s l r a t i c w e  las v a n  d ie  
lynpersonec l v e d  s w a a rd c r  w ord .  Dil ge ld  u i t c r a a r d  ook v ir  un ivcrsitc itc .
D ie  u n iv c rs i tc i t  m o e l  bo  en  b c h a lw e  d ie  fisiese fasili tc i te  ook a n d c rs o o r t ig e  
fasili tc i te  skep. V a n w e c  d ie  te k o r t  a a n  gcskoo ldc  m a n n c k r a g  is d ie  eise w at 
ta n s  a a n  bedryfsle icrs  gcstcl w o rd ,  v a n  so ’n a a r d  d a t  on s  e c r d c r  gencra l is tc  
as spcs ia lis te  m o e t  oplci .  D it  b e le k c n  d a t  o o r  v ak g ren sc  h e e n  m e t  m e k a a r  
g e p ra a t  sal m oe t  w o rd .  O p  d ie  wyse k a n  d ie s p r a a k v e r w a r r i n g ,  w al  no g  heel 
d ik w c ls  in d ie  tc rm in o lo g ic  v o o rk o in ,  nil  d ie  w eg  g c ru im  w o rd  c n  k an  
o n n o d ig e  d u p l i sc r in g u i tg e sk ak c l  w ord .  D it  v ra  niks m i n d e r  a s ’ 11 s p a n p o g in g  
v a n  vcrskcie  v c r w a n tc  v a k w c lc n s k a p p c  nie, cn  g c lc c n th c d e  v ir  su lke 
b y cen k o m s te  m o d  geskcp  w ord .
As V a n  Ricsscn (I9fi2:5) b e w c c rd a t  d ic o n d c r so c k te r re in g e b ie d  v a n  d ie  Wys-
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b egce r tc  d ie  gcb icd  v an  a l l r  w elcnskap l ikc  g rc n sp ro b lem c  is, d a n  is dil 
dn idc l ik  d a t  ons w a n n r c r  ons as spcsialistc b y m c k a a rk o m ,  nic so nd cr  die 
d icns lc  v an  d ie  (i losowc kan  k laarkorn  nic. M c c r  n og  as d ie  Chris tc l ik  
rc lig icusc ins tc l ling  nic  lot d ie  k e rn  v a n  d ie  v akw c tcn sk ap l ik e  den ke ,  dit wil 
sc lot sy w ysgcrigc g ro t id lcgging ,  d c u rd r in g  en  sy n te lod c  v an  v raags tc l l ing  
b c ïn v lo c d  nie: I ) a n  m oet ons (a ld us  D oo y e w cc rd )  n ie  la n g c r  d ie  te rm
C.hrislflike wetenskap gch ru ik  nie.
I )ic p og ings  v an  d ie  S c n a a tsk o m i lce  v ir  W elc n sk a p s lec r  cn  d ie  s tu d icg ro cp  
v ir  Chris )  cl ike W e te n sk a p  a a n  d ie  I’Ll v ir  ( . 'M O  is lo fw aan l igc  pogings  wat 
ons voile siewn vcrdicn .
’n I’ro b lccm  i s c g te r d a t  slegs flic vakw ctcn sk ap l ik cs  self in s la a t  i s o m  h ie rd ie  
soorl w yshcgccrte  v ir  hulle  v ak w e te n sk a p p e  h r u i k h a a r  tc m aak .  Dit het tot 
gevolg  d a t  vam ii l  d ie  m ik rov c ld  n a  in ak ro p c rsp ck t iew e  hcw ceg  m o d  w ord. 
F’ro b lcc m g eb icd e  cn  k nc lv rac  moet in d ie  spcsifickc s tu d ic te r re in  o n td ck  
w ord ,  en d ie  v ak w ctcn sk ap l ik e  moet d a n  in s am cw crk in g  m et  die lilosowe 
n a  a n tw o o rd c  sock. A n d e rs  vcrskaf  d ie  li losowe a n tw o o rd c  o p  v rae  wat ons 
nog  nic ecus kan  Ib rn iu lcc r  nic, cn skcp d it  v e r w a r r i n g c n  u ite in d e l ik  tei'sin.
D a a r  moet gew aak  w o rd  teen  ’n filosofismc cn  gew crk  w o rd  in d ie  r ig ting  
van  d ie  bceld  v an  V a n  d e r  l lo e v c n  (1900:09), H y  vcrgelyk die historicsc 
o n tw ik k e l in g  tusscn W y sb cg cc r lc  cn  v a k w e te n sk a p p e  m e t  ’n h a n d  w at sy 
v ingers  so vcrsp rc i  d a l  d k c  v in g c r  nic net sy eic be teke n is  beskryl!nie  m a a r  
ook  d ie  in o o n l l ik h e d e  v an  d ie  h a n d  as gcliccl n a  vo rc  br ing .  Die 
W y sb cg cc r lc  is d us  ’n v in g c r  naas  a n d c r  vingers,  hocw el eg le r  d ie  
lo o n a a n g e w e n d e  vingcr.
V a n  N ick c rk  (1982:5) sA hicroor: “ Die w ysbegeertc  is so lank  dil egtc  
w y sb e g re r te  wil bly, die enigstc  w e te n sk ap  w a t  m e t  reg  d ie  in lcg re rc i ide  
Inklor kan  wees in die g root v c rskc idcnhc id  cn  s a a m b u n d c l in g  v an  
w e te n sk a p p e ” .
Kk d in k  d a t  ons nie a l tyd  besef hoc  b cvo o rrcg  011s a a n  011s U nivcrs itc i t  is nie. 
O n s  a a n v a a r  b a ic m a a l  d ie  fasiliteite  on» tot C h r is tc l ikc  w e te n sk a p  te kom  as 
vanscl lsprckcnd .
D e u r  d ie  lisicsc en  a n d c r  lasililcitc w ord  011s in s laa t  gesiel om  w are  
“ d c b i l c u r c ”  v an  d ie  B cdry lsckonom ie  Ic wees, m a a r  d a n  m o d  ons die 
g c lcc n lhc id  tc b a a l  n ccm  cn dit ten  voile gebru ik .
4.5  K O .h D IS lE
Hy die out led in g e n  w a a rd c r in g  van  deb i teu re  moet die a lg em cne  ckonomicsc
“ D e b iteu re” van  d ie  B e d ry fsek o n o m ie*
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to e s tan d e  ook  in ag  gen ee m  w ord.
’ 11 O n la n g s e  ond ersoek  d m r  die R (JN  het gel non dal  d ie  re la liew e  posisie 
v an  d ie  dosen t o p  d i r  skaal v an  w in sg ew end e  b e ro e p e  s teeds a a n  d ie  verswak 
is. ( )m  d o se n te  te b e h o u  ol te Irek w o rd  d aag lik s  n ioeiliker,  en die rede  is nie 
Moot ’ 11 malerialislie .se inges le ldhe id  nie. D ie  in llasiekoeis liel d a a rv o o r  
gesorg  da t  d it  v ir  ’ 11 jun io r  lektor liyna o n m o o n t l ik  is (tensy hy liulp v an  
e lders  kry) 0111 'n  liuis te koop. Die- g a p in g  lussen d ie  salarisse  in die 
sakew êre ld  en  d ie  im iversile i te  het so grool gew ord  d a t  dosen te  hulle 
salarisse sells k an  v e rd u b b e l  as hulle  lot d ie  sakew êre ld  wil loc tree . Dil lion 
’ 11 besliste b e d re ig in g  v ir  d ie  g e h a l le  van  o p le id in g  in. Dil is ’ 11 bosc 
k r in g lo o p  w a t  gestu it  nioel w ord ,  en  n iyns  insiens m oet d ie  sakew êre ld  self 
h ier in  d ie  le id ing  lieein.
As hu l le  v a n  u n ive r s i te i te  v e r w a g o m  d ie  beste  o p lc id in g  te verskal,  sal hulle  
b e re id  moet wees o m  m e e r  ge ld  a a n  im iv e rs i le i te  te gee as d il  kan ,  sells v ir  
su b s id e r in g  v a n  salarisse  m a a r  ten  m inste  g eno eg  geld 0111 las iliteile  vir 
n a v o r s in g e n  d a n  vera l  l)asiese nav o rs in g  le sk ep .  D ie  ge lee n the id  0111 basiese 
n a v o rs in g  te d o en  s t raa l  ’ 11 soort m a g n e t i s m e  nil w at  m eesal vir d ie  
a k a d e m ie s  g e n e ig d e  si u den t  onvvee iM aanb aar  is. K o n t r a k n a v o r s in g  verskal'  
w e e r  b r o o d n o d ig e  k o n la k  met d ie  p rak ly k .  K o r to n i ,  d ie  e in d lo la a l  v a n  dil 
alles is w edersydse  b e v ru g l iu g  wal dosen te  nil linlle ivoor to rings  laa t  klim cn  
p ra g m a t i s ie  lot d ie  b c s e l b r in g  d a t  beginsel en  teo r ie  to g  te r  sake  kail wees.
As ons toeg e la a t  w o rd  o m  vera l  basiese n a v o rs in g  1c d o c n ,  s lerk  d i t  b o o n o p  
011s l i a n d r  as ons  s a a m  m et d ie  T ec lu i iko ns  o m  londse  m o e t  m ecd ing .  O n s  
moel d a a r b y  ook o ns  o p le id in g  so d i l le ren s iee r  d a l  d a a r  ’ 11 d u id c l ik r  
o n d e rs k e id  is. O n s  o p le id in g  m oet g e r ig  wees o p  d ie  in ske rp  v a n  beginscls 
w at w ye  to ep as s in g sm oo n t l ik l iede  inliou. Ins ig te  m o e t  v e rb re e d  w o rd ,  en  
k rea t iew e  d e n k e  en  leore tiese  ab s l rak s ie  moel g e s t im u lee r  w ord .
D ie  o n tw ik k e l in g  v a n  g e w o o n le v a a rd ig h e d e  en  d ie  a a n le e r  v a n  b ru ik b a re  
legn ieke  ol ie  wel beroepsafr ig t  ing  k an  gerus  a a n  d ie  Tee.linikons o o rg e laa t  
w o n  I. ’n V o o rb e e ld  k an  v e rh e ld e re n d  wees. A s d ie T e e l in ik o n s s lu d e n l e  leer 
hoe  0111 ’n kasregisl<-r te  l i an tee r ,  m oel o ns  011s s t u d c n lc  d ie  w a a r d e  v a n  
likiditeii leer. O p  d ie  m a n ie r  skep ons d ie  soort a k a d em iesc  k l im aa l  w al d ie  
vloei v an  ek o n o m iese  m id d e le  11a  011s toe  ’ 11 g ro te r  ino o n t l ik h e id  m aak .
Die voorw aar<le  0111 u i te ind e l ik  d e b i t e u r e  v a n  ge lia lte  tc  lie is d a t  d ie  
ek on om iese  to e s ta n d e  g u n s l ig  moet wees. Sf)os in d ie  on d c rn en i in K  kom  dit 
by 011s ook n ie  vansell ' 'nie: 011s moel d a a rv o o i  en  d a a r n a t o e  werk.
5. S a in ev a l l  ing
As ons v i-rw ag d a l  k red ie l  a a n  on s  lo e g e s ia a n  m o e t  w o rd ,  moel 011s
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ki edict w a a rd ig  Ix 'vind w ord . Dit bc tckcn  flat 011s d i e  bcrc id lie id  m oet h r  0111 
011s v c rp l ig t ing e  11a tc kom , d ie  v c rm oc  m oet Iwsil o m  dit tc kan  doen ,  cn  as 
d ie  nod igc  fasilitcitc vcrskaf  w ord , ly dit  geen twyfcl d a t  d ie  d e b i te u re  Imlle 
re g m a t ig e  pick sal in n c e m  nie. Dit is a a n  d ie  b a tc k a n t  v a n  d ie  h a lan ss taa t .
I )an is d e b i i c u rc  ba te s  wat a an s to n s  nic n ice r  ne t  b o c k w a a rd c  besit nic m a a r  
Imlle w a a rd c  rcalisecr.
V o ld o c n  011s a a n  d ie  gcste lde  eise, vc rska f  ons a a n  d ie  im iversite ite  ’ 11 
konst a n te  w aa rd e s t ro o m . D a n  i s o n s a a n w e n d in g g e r e g v e r d ig e n  is ons in d ie  
n i tv o e r in g  v a n  011s p lig tc  c n  d ie  a n tw o o rd  o p  ons r o r p in g  legelyk profete ,  
pi iesters en  konings
profcte ,  o m d a t  ons ons s tn d c n te  leer d a t  ons ekonom iese  l iande lingc  van  
011s C li r is tcn skap  moet getuig; 
priesters, o m d a t  011s 011s s tn d c n te  leer d a t  ons ook ekonom iese  offers a a n  
( i o d  en ons naas tc  m o e t  bring ; 
konings, o m d a t  011s ons s tn d c n te  leer d a t  ons o o r  011s b eg cc i ie s  tol 
verkeciflc  b eh o c f tcb ev rcd ig ing  m o e t  beers.
D an  g cn e ree r  die “ d e b i t e u re ” van  die B cdry fsckonom ie  ’ 11 “ w ins,”  w ant 
d a n  lew er oils s tn d c n te  wat d ie  van  v an  ons I Inivcrsilc i t  w a a r d ig  is. Dan is 
011s lewe C lir is tus  en ons sterw e W IN S .
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